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Prilog istra`ivanju centara zagreba~kih
naselja Trnskog i Zapru|a
Istra`ivanje centara zagreba~kih naselja Trnskog i Zapru|a, utemeljeno na prou~avanju
dokumentacije, na opa`anju i anketi, dalo je rezultate, koji pokazuju da je centar
Zapru|a po mnogo~emu kvalitetniji od centra Trnskog. Ti rezultati mogu biti
korisni u planiranju i projektiranju centra gradskog naselja, pogotovo pri odre|ivanju
optimalne lokacije i povr{ine takvog centra, kapaciteta parkirali{ta i dimenzija
pje{a~ke ulice u njemu te pri izboru sadr`aja u njemu (trgovina, ugostiteljskih,
uslu`nih, kulturnih, zabavnih i poslovnih objekata).
The author researches the centres of Trnsko and Zapru|e, urban settlements in
Zagreb. He analyzes their position in the city, and uses both observation and a
questionnaire to substantiate his hypotheses. His results lead to relevant conclu-
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Uvod
U istra`ivanju su analizirana naselja Trnsko i Zapru|e u Ju`nom
Zagrebu, ~iji su centri svojedobno projektirani i realizirani kao
"srca" novih stambenih zajednica.1 Usporedba tih naselja, uz provjeru
nekih pretpostavki anketom i opa`anjem, dala je rezultate koji su
korisni za istra`ivanje centara novih gradskih naselja, {to omogu}uje
reviziju do sada poznatih postupaka planiranja takvih centara.
Za nas je istra`ivanje navedenih naselja zanimljivo i pou~no jer je
1960. i 1962. godine autor ovog ~lanka sudjelovao u njihovu
planiranju. Osim toga, na odabir upravo tih naselja za istra`ivanje
utjecala je ~injenica da se u njima, nakon nekoliko godina ustalio
socijalni sastav stanovni{tva.
U ovom je istra`ivanju, na temelju analize rezultata ankete, treba-
lo utvrditi povoljnosti izabrane lokacije centra, opravdanost oku-
pljanja sadr`aja u njemu, povoljnosti kori{tenja ugostiteljskih sadr`aja,
primjerenost parkirali{ta, prednosti izgradnje objekata, kao i ` elju
za posjetom dvorani za kulturno-zabavne priredbe u centru, mjes-
ta kupovine razli~ite robe, razlog i u~estalost posjeta centru,
intenzitet kori{tenja podcentara, prihvatljivost rje{enja centra kao
pje{a~ke ulice te stupanj zadovoljstva stanovnika centrom naselja.
Urbanisti~ka obilje`ja istra`ivanih naselja
U osnovnim podacima o istra`ivanim naseljima obuhvatili smo
njihov prostorni polo`aj u Zagrebu, vremenski nastanak detaljnih
urbanisti~kih planova, predvi|eni i stvarni broj stanovnika, te
njihove povr{ine i gusto}e naseljenosti. Osim toga, te podatke
upotpunjuju i lokacije, zemlji{ne povr{ine, strukture sadr`aja i
opseg realizacija centara istra`ivanih naselja te gravitacijska podru~ja
podcentara.
Trnsko
Naselje Trnsko nalazi se ju`no od Save i jugozapadno od Zagreba~kog
velesajma (sl.1), na povr{ini kojoj je granica sa sjevera Avenija
Dubrovnik, s istoka planirana tzv. produ`ena Runjaninova ulica i s
jugozapada `eljezni~ka pruga Zagreb  Sisak. Naselje ima oblik
izdu`enog trokuta, ~ija je isto~na stranica duga 1100 m, a sjeverna
500 m. Dva priklju~ka prometno ga povezuje samo s Avenijom
Dubrovnik. Jedan od tih priklju~aka je djelomi~no izvedena tzv.
produ`ena Runjaninova ulica, odnosno njezin kratki zapadni kolnik,
dug samo 150 m. Takav prostorni oblik naselja i njegova prometna
povezanost stvaraju odre|ene probleme njegovim stanovnicima, {to
se iskazalo i u anketi.
Naselje je planirano 1960. godine, prije izrade Idejnoga urbanisti~kog
rje{enja Ju`nog Zagreba, i to za oko 9 800 stanovnika, na povr{ini
od 29 ha, {to zna~i s gusto}om naseljenosti oko 340 st./ha. Izgrad-
nja stambenog naselja uglavnom je trajala od 1961. do 1966.
godine. Od svih prate}ih objekata (osnovna {kola, dje~ji vrti}, zdravstvena
stanica, trgova~ki podcentar, gara`e) najkasnije je izgra|en (1969)
ve}i dio centra naselja. U njemu jo{ nije izgra|ena dvorana za
kulturno-zabavne priredbe, nisu otvoreni restoran ni kavana, a nije
izgra|en objekt po{tanskog ureda ni uprave mjesne zajednice. Danas
to naselje ima oko 11 000 stanovnika, pa mu je gusto}a naseljenosti
pove}ana na pribli`no 380 st./ha. Pove}anje broja stanovnika u
naselju rezultat je ~injenice da dnevne sobe slu`e kao spavaonice, pa
1 Arhitekti Zdenko Kola-
cio, Mirko Mareti} i Josip
Uhlik autori su urbanisti~kog
plana naselja Trnsko, a
Josip Uhlik s grupom stru~-
njaka GP-a Jugomont iz
Zagreba autor je urbanis-
ti~kog plana naselja Zapru-
|e. Ti su planovi izra|eni
u Urbanisti~kom zavodu
grada Zagreba, za Trnsko
1960, a za Zapru|e 1962.
g.
Arhitekti Aleksandar Drago-
manovi}, Radovan Nik{i} i
Edo [midihen projektirali su
centar naselja Trnsko, a
Petar Vovk centar naselja
Zapru|e.
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u stanovima mo`e ` ivjeti vi{e ljudi, a pove}ao se i broj stanova, {to
je postignuto adaptacijom biv{ih prostorija za boravak djece i praonica
smje{tenih u prizemlju ve}ine stambenih zgrada.
Ako se ra~una povr{ina do sada izgra|enih objekata u centru naselja
(sl. 2), ona iznosi 3 478 m2 bruto. U tom je centru bilo zaposleno
178 osoba.3
Ukupna povr{ina zemlji{ta centra naselja od 26 000 m2 (100%)
dijeli se na: 4 384 m2 (16,86%) povr{ine pod zgradama, 16 961 m2
2 Objekt je dvokatni, tj.
2x900 m2.
3 Ovaj smo podatak do-
bili intervjuom u centru na-
selja Trnskog 19. sije~nja
1985. g.
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FG. 1. Location of
Trnsko and Zapru|e in
South Zagreb
Centar naselja Trnskog sadr`i bruto povr{ine
1. dom dru{tvenih organizacija 200 m2
2. dvoranu za kulturno-zabavne
priredbe (nije izgra|ena) 500 m2
3. robnu ku}u2 1 800 m2
4. trgovinu mje{ovite robe 130 m2
5. trgovinu mje{ovite robe i mesnicu 130 m2
6. prodavaonicu plasti~nih proizvoda 138 m2
7. prodavaonicu cvije}a 130 m2
8. café bar i slasti~arnicu 130 m2
9. restoran (nije izgra|en) 710 m2
10. kavanu (nije izgra|ena) 156 m2
11. frizerski salon 74 m2
12. urarsku radionicu 36 m2
13. zdravstvenu stanicu i ljekarnu 660 m2
14. po{tanski ured (nije izgra|en) 140 m2
15. upravu mjesne zajednice (nije izgra|ena) 300 m2
16. trafostanicu 50 m2
Ukupno 5 284 m2
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(65,24%) slobodne povr{ine i 4 655 m2 (17,90%) prometne povr{ine.
Ostali bitni podaci o centru naselja navedeni su u tablici I.
Da bi zadovoljili svakida{nje potrebe za kupovinom namirnica, za
stanovnike koji stanuju malo dalje od centra naselja izgra|en je
podcentar u sjevernom dijelu naselja. On obuhva}a trgovinu sa
samoposlu`ivanjem (315 m2), prodavaonicu mesa i mesnih proizvo-
da (72 m2) te restoran (311 m2).
Opa`anjem je utvr|eno da se velik broj centralnih sadr`aja (26)
nalazi izvan centra i podcentra naselja, u prizemlju stambenih zgrada
ili svuda po naselju. Ti su sadr`aji obi~no smje{teni u biv{im
prostorijama za boravak djece, koje je prema svojedobnoj gradskoj
odluci, kasnije ukinutoj, bilo obvezno predvidjeti u stambenim zgra-
dama. Manji dio centralnih sadr`aja smje{ten je u biv{im praonica-
ma. Rang u~estalosti navedenih sadr`aja razmje{tenih izvan centra i
podcentra naselja je sljede}i: 4 frizerska salona, 3 uredske prostorije,
3 trafike (kioska), 3 telefonske govornice, 2 prodavaonice mje{ovite
robe, 2 fotografske radnje, 1 odvjetni~ki ured, 1 kroja~ki salon, 1
kemijska ~istionica, 1 postolarska radionica itd.
Centralni sadr`aji smje{teni izvan centra i podcentra Trnskog obuhva}aju
oko 1 300 m2 bruto povr{ine (u centru i podcentru 4 316 m2 bruto
povr{ine). Vjerojatno to dokazuje da su centralni sadr`aji u Trnskom
poddimenzionirani ili su oni, kao i neki sadr`aji gradskog zna~enja,
slu~ajno razmje{teni po tom naselju.
broj stanovnika naselja 11 090
povr{ina zemlji{ta (ha) 2,60
indikator (ha/1000 st.) 0,24
povr{ina pod zgradama (m2) 4 384
postotak izgra|enosti zemlji{ta (%) 16,86
koeficijent iskori{tenja zemlji{ta 0,35
izgra|ena povr{ina (m2) 5 284
izgra|ena povr{ina po stanovniku (m2/st.) 0,47
poslovni i administracijski prostor (m2) 440 (8,40%)
trgovina (m2) 2 328 (44,48%)
ugostiteljstvo (m2) 996 (19,03%)
uslu`ni obrt (m2) 110 (2,10%)
kultura i zabava (m2) 700 (13,37%)
zdravstvo (m2) 660 (12,62%)
ukupan broj parkirali{nih mjesta 60
broj parkirali{nih mjesta na 1000 st. 5,41
autobusna stanica postoji
duljina pje{a~ke ulice (m) 130
{irina pje{a~ke ulice (m) 10
dimenzije trga (m x m) 25 x 50 i 25 x 18
najve}i polumjer gravitacije (m) 540
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SL. 2. Centar naselja
Trnskog - op}i raspored
sadr`aja
Izradio  Made by
Mirko Mareti}
FG. 2. Centre of Trnsko
- general placement of
features
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SL. 3. Trnsko - prostorni
polo`aj centra
Izradio  Made by
Mirko Mareti}
FG. 3. Trnsko - location
of centre
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Raspr{enost razli~itih uslu`noobrtni~kih radionica po naselju opravdava
izgradnju prije planiranog obrtni~kog centra, odnosno interpolaciju
jo{ nekih navedenih radionica u sredi{tu naselja.
U analizi lokacije centra naselja utvrdili smo njegov stvarni (c) i
geometrijski (g) polo`aj te te`i{te naseljenosti (t) 4. Pri izradi
urbanisti~kog plana Trnskog stvarni je polo`aj centra tog naselja
odre|en rubno, uz planiranu tzv. produ`enu Runjaninovu ulicu i
oko 500 m ju`no od Avenije Dubrovnik, {to se smatralo povoljnim
za gravitiranje stanovnika tom centru. Geometrijski polo`aj centra
naselja nalazi se u pomaku sjeverozapadno, a te`i{te naseljenosti
je zapadno od njegova stvarnog polo`aja (sl. 3).
Anketom smo utvrdili stvarno gravitacijsko podru~je podcentra
naselja, koje je {ire od uobi~ajeno planiranoga, odre|enog radiju-
som gravitacije od 200 m. Uo~eno je da se velik broj stanovnika
iz ju`nog dijela naselja za kupovinu namirnica mora koristiti
udaljenim trgova~kim podcentrom ili malo bli`im centrom. Mo`da
to zna~i da u ju`nom dijelu naselja nedostaje manji trgova~ki
podcentar.
Zapru|e
Naselje Zapru|e nalazi se ju`no od Save i isto~no od Zagreba~kog
velesajma (sl.1), na povr{ini kojoj je granica sa sjevera ulica
Bundek, s juga Avenija Dubrovnik, s istoka Sarajevska cesta, a sa
zapada park, odnosno planirana tzv. produ`ena Dra{kovi}eva ulica.
Naselje ima oblik trapeza, visine 720 m i srednjice 500 m (u
smjeru sjever  jug). Dobro je prometno povezano s Avenijom
Dubrovnik i s ulicom Bundek.
Naselje je planirano 1962. godine u sklopu Idejnoga urbanisti~kog
rje{enja Ju`nog Zagreba, i to za oko 9 000 stanovnika na povr{ini
od 36 ha, tj. s gusto}om naseljenosti oko 250 st./ha. Izgradnja
stambenog naselja trajala je od 1963. do 1968. godine. Od svih
prate}ih objekata (osnovna {kola, dje~ji vrti}i, zdravstvena stanica,
trgova~ki podcentri, obrtni~ki centar, gara`e) najkasnije je dovr{en
(1971) ve}i dio centra naselja. U njemu jo{ nije izgra|ena dvorana
za kulturno-zabavne priredbe, a nisu otvoreni ni restoran i kavana,
kao ni neke uslu`ne radionice. Danas to naselje ima oko 11 500
stanovnika, pa mu je gusto}a naseljenosti pove}ana na pribli`no
320 st./ha. Pove}anje broja stanovnika u naselju rezultat je pret-
varanja dnevnih soba u spavaonice, te pove}anja broja stanova
adaptacijom biv{ih prostorija za boravak djece i praonica smje{tenih
u prizemlju mnogih stambenih zgrada.
Ako se ra~una povr{ina do sada izvedenih objekata u centru
naselja, ona iznosi 5 200 m2 bruto povr{ine. U tom su centru sada
zaposlene 232 osobe.5
Ukupna povr{ina zemlji{ta centra naselja Zapru|e od 19 500 m2
(100%) podijeljena je na 5 124 m2 (26,28%) povr{ine pod zgradama,
11 734 m2 (56,58%) slobodne povr{ine i 3 342 m2 (17,14%) pro-
metne povr{ine. Ostali bitni podaci o centru naselja navedeni su
u tablici II.
Da bi se zadovoljile svakida{nje potrebe za kupovinom namirnica
stanovnika koji stanuju dalje od centra naselja, izgra|ena su dva
podcentra, jedan u sjeveroisto~nome, a drugi u sjeverozapadnom
dijelu naselja. Svaki podcentar ima trgovinu sa samoposlu`ivanjem
(400 m2) i buffet (66 m2).
4 Za gravitacijsku, od-
nosno demografsku lokaciju
centra naselja bitno je te`i{te
naseljenosti. Gledaju}i teo-
rijski, centar naselja trebalo
bi smjestiti u te`i{te na-
seljenosti, do kojega je zbroj
svih putova stanovnika naj-
manji. To smo te`i{te za
naselja Trnsko i Zapru|e
izra~unali pomo}u formula


















U tim su formulama xn i yn
koordinate pojedina~nih
te`i{ta, koje od~itavamo u
izabranom mjerilu. U tim
jednakostima Σst ozna~ava
ukupni broj stanovnika na-
selja. Apscisa X i ordinata




5 Taj smo podatak doz-
nali u intervjuu u centru
naselja Zapru|a 19. sije~nja
1985. g.
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6 Objekt je dvokatni, tj.
2x576 m2.
Centar naselja Zapru|a sadr`i  bruto povr{ine
1. dom dru{tvenih organizacija 300 m2
2. po{tanski ured 120 m2
3. {tedionica 55 m2
4. robna ku}a6 1 152 m2
5. trgovina sa samoposlu`ivanjem 164 m2
6. trgovina mje{ovite robe 80 m2
7. prodavaonica mesa 251 m2
8. bombonijera 42 m2
9. robni magazin 184 m2
10. trgovina tekstila 55 m2
11. prodavaonica obu}e 80 m2
12. prodavaonica cvije}a 80 m2
13. prodavaonica boja i lakova 80 m2
14. prodavaonica novina 16 m2
15. prodavaonica duhana i sre}aka 26 m2
16. kafi}, prodavaonica bureka 42 m2
17. snack-bar 112 m2
18. buffet (nije otvoren) 122 m2
19. restoran sa samoposlu`ivanjem
(nije otvoren, u tom je
prostoru prodavaonica konfekcije) 626 m2
20. kavana (nije otvorena, u tom
je prostoru trgovina konfekcije) 352 m2
21. frizerski salon 58 m2
22. radionice uslu`nog obrta (nisu otvorene) 251 m2
23. dvorana za kulturno-zabavne
priredbe (nije izgra|ena) 500 m2
24. knji`nica i ~itaonica 94 m2
25. telefonske govornice 6 m2
26. javni zahod 58 m2
27. trafostanica I. 28 m2
28. trafostanica II. (nije izgra|ena) 28 m2
29. toplinska stanica 38 m2
30. zdravstvena stanica i ljekarnica 700 m2
Ukupno 5 700 m2
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Opa`anjem smo utvrdili da je velik broj centralnih sadr`aja (69)
razmje{ten izvan centra i podcentara naselja, u prizemlju mnogih
stambenih zgrada ili svuda po naselju. Ti su sadr`aji ~esto smje{teni
u biv{im prostorijama za boravak djece, koje su se obvezatno
morale predvidjeti u stambenim zgradama prema svojedobnoj
gradskoj odluci, koja je kasnije ukinuta. Dio centralnih sadr`aja
smje{ten je u nekada{njim praonicama. Redoslijed u~estalosti
navedenih sadr`aja, razmje{tenih izvan centra i podcentara naselja
je ovakav: 14 frizerskih salona, 7 ureda, 5 elektri~arskih radionica,
4 radio-televizijska servisa, 3 odvjetni~ka ureda, 3 fotografske
radionice, 3 trafike (kiosci), 2 kemijske ~istionice, 2 gra|evinsko-
-obrtni~ka servisa, 2 postolara, 2 kozmeti~ka salona, 2 radionice
roleta, 2 servisa ku}anskih aparata, 2 telefonske govornice, kroja~ki
salon, zubna ordinacija, urar itd.
Centralni sadr`aji izvan centra i podcentara Zapru|a zauzimaju
oko 3 400 m2 bruto povr{ine (u centru i podcentrima 6 132 m2
bruto povr{ine). To vjerojatno dokazuje da su ti sadr`aji u Zapru|u
poddimenzionirani ili su oni, kao i neki sadr`aji gradskog zna~enja,
slu~ajno razmje{teni svuda po naselju.
Raspr{enost mnogih uslu`noobrtni~kih radionica po naselju oprav-
dava mo`da interpolaciju jo{ nekih takvih radionica u centru
naselja i u obrtni~kom centru.
Analiziraju}i lokacije centra naselja, utvrdili smo njegov stvarni (c)
i geometrijski (g) polo`aj, te te`i{te naseljenosti (t) . Urbanisti~kim
broj stanovnika 11 480
povr{ina zemlji{ta (ha) 1,95
indikator (ha/1000 st.) 0,17
povr{ina pod zgradama (m2) 5 124
postotak izgra|enosti zemlji{ta (%) 26,28
koeficijent iskori{tenja zemlji{ta 0,48
izgra|ena povr{ina (m2) 5 542
izgra|ena povr{ina po stanovniku (m2/st.) 0,48
poslovni i administracijski prostor (m2) 175 (3,16%)
trgovina (m2) 2 210 (39,88%)
ugostiteljstvo (m2) 1 254 (22,63%)
uslu`ni obrt (m2) 309 (5,58%)
kultura i zabava (m2) 894 (16,13%)
zdravstvo (m2) 700 (12,62%)
ukupan broj parkirali{nih mjesta 90
broj parkirali{nih mjesta na 1000 st. 7,84
autobusna stanica da
duljina pje{a~ke ulice (m) 140
{irina pje{a~ke ulice (m) 10
dimenzije trga (m x m) 30x20 i 20x15
najve}i polumjer gravitacije (m) 400
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planom Zapru|a stvarni je polo`aj centra tog naselja odre|en
rubno, uz Aveniju Dubrovnik, {to se smatralo povoljnim za gravi-
tiranje stanovnika tom centru. Te`i{te naseljenosti ima pomak od
110 m, a geometrijski polo`aj centra naselja za 140 m sjeverno
od njegova stvarnog polo`aja (sl. 5).
Stvarna gravitacijska podru~ja podcentara utvrdili smo anketom.
Ona nisu mnogo {ira od uobi~ajeno planiranih, odre|enih radijusi-
ma gravitacije po 200 m. Opa`amo da manji broj stanovnika koji
stanuju ju`no od navedenog podru~ja gravitira podcentrima.
Osim pokazatelja povr{ine zemlji{ta centra naselja Trnskog u odnosu
prema broju stanovnika, koji je predimenzioniran, svi ostali poka-
zatelji za centre naselja Trnskog i Zapru|a poddimenzionirani su u
usporedbi s pokazateljima za centre istra`ivanih novih gradskih
naselja.7
Anketa
Anketom su bila obuhva}ena zagreba~ka naselja Trnsko i Zapru|e
SL. 4. Centar naselja
Zapru|a - op}i raspored
sadr`aja
Izradio  Made by
Mirko Mareti}
FG. 4. Centre of Zapru|e
- general placement of
features
7 Podaci o pokazateljima
za istra`ivane primjere ob-
javljeni su u ~lanku s nas-
lovom Neki indikatori za di-
menzioniranje centra grad-
skog naselja, str. 13-44.
znanstvenog ~asopisa za ar-
hitekturu i urbanizam "Pros-
tor" - vol. l/br.1, Arhitek-
tonski fakultet Sveu~ili{ta u
Zagrebu, Zagreb 1993, ~iji
je autor Mirko Mareti}.
8 U istra`ivanju centara
zagreba~kih naselja Trnskog
i Zapru|a izabrali smo
relevantna anketna pitanja
s ponu|enim odgovorima.
Dakako, mogli smo izabrati
i vi{e pitanja, kao {to su
u~inili Miro A. Mihovilovi}
i Ivan Smoljan sa surad-
nicima u istra`ivanju ~ije
su rezultate objavili u pub-
likaciji s naslovom Stanovnici
Umaga o stanu, stambenom
naselju, `ivotu i radu u
gradu. Oni su, naime, osim
u~estalosti posjeta gradskom
centru, mjesta kupovine
odje}e i obu}e, mjesta
kupovine namirnica, prijed-
loga za izgradnju ili ure-
|enje najva`nijih objekata,
te prihvatljivosti pje{a~koga
ili kolnog prometa u grad-
skom centru, istra`ivali mo-
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sa 180 ispitanika (ku}anstava) ili 96 njih u Trnskom, {to ~ini oko
2,7% te 84 ispitanika u Zapru|u, {to je oko 2,6% stanovni{tva
naselja. Sredstvo istra`ivanja kojim su se dobili relevantni podaci
bio je anketni upitnik, sastavljen uglavnom od pitanja s ponu|enim
odgovorima.8
Upitnik je sadr`avao tri skupine pitanja koja su obuhvatila podatke
o ispitaniku, ku}anstvu i centru naselja. Ispitanik je uz postavljeno
pitanje naj~e{}e trebao zaokru`iti samo jedan od ponu|enih odgo-
vora, malo kad tri.
Upitnik je imao 26 pitanja, kojima se ispitivala uloga i zna~enje
centra naselja u ` ivotu stanovnika koji mu gravitiraju. Ispitivanje je
bilo anonimno. Anketa je provedena 21. sije~nja 1984. godine.
SL. 5. Zapru|e -
prostorni polo`aj centra
Izradio  Made by
Mirko Mareti}
FG. 5. Zapru|e -
location of centre
Odnos povr. Odnos Odnos Odnos Duljina [irina
zemlji{ta i izgra|ene broja par- broja par- pje-    pje-
broja st. povr{ine i kirali{nih kirali{nih {a~ke {a~ke
(ha/1000 st.) broja st. mjesta i mjesta i ulice   ulice
(m2/st.) broja st. izgra|ene (m)   (m)
(p. mj./ povr{ine
1000 st.) (p. mj./1000 st.)
Trnsko 0,24 0,47 5,41 11,46 130 10
Zapru|e 0,17 0,50 7,84 15,79 140 10
Istra`ivani
primjeri 0,21 0,60 16,00 27,01 153 13
TABL. III. Centri novih
gradskih naselja
(usporedba pokazatelja
za Trnsko i Zapru|e)
Sastavio  Made by
Mirko Mareti}
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Analiti~ki podaci o ispitanicima
Dobna struktura Trnsko
(g.) f (%)












51 i vi{e 11 13,10
84 100,00
Najve}i broj ispitanika bio je u dobi od 41 do 50 godina (41,66%).
Dosta je bilo onih od 31 do 40 godina (38,10%).
Osim podataka o dobnoj strukturi ispitanika, analizirani su i
podaci o njihovim zanimanjima, o mjestu rada, o broju osoba u
ku}anstvu, o mjese~nom osobnom dohotku i o posjedovanju
automobila.
Pretpostavke
Anketni je upitnik bio prilago|en provjeri sljede}ih pretpostavki.
1. Izabrana je lokacija centra naselja povoljna.
2. Trgovine, ugostiteljski objekti, uslu`ni obrtni~ki objekti i dr.
trebaju biti okupljeni u centru naselja.
3. Stanovnici prete`no kupuju namirnice u centru naselja.
4. Stanovnici prete`no kupuju ku}anske aparate i namje{taj u
centru Zagreba.
5. Stanovnici prete`no kupuju odje}u i obu}u u centru Zagreba.
6. Stanovnici najradije kupuju u specijaliziranim trgovinama.
7. Stanovnici naj~e{}e posje}uju centar naselja radi kupovine u
njemu.
8. Ve}ina stanovnika posje}uje centar naselja svaki dan.
9. Ve}ina stanovnika hranila bi se u restoranu (kada bi on bio
otvoren).
Najve}i broj ispitanika bio je u dobi od 51 godine ili stariji
(33,33%). Dosta je bilo i ispitanika od 41 do 50 godina (25%), te
od 31 do 40 godina (21,88%).
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10. Ve}ina stanovnika ne bi odnosila ku}i pripremljenu hranu iz
restorana (kada bi on bio otvoren).
11. Ve}ina bi stanovnika posje}ivala kavanu (kada bi ona bila
otvorena).
12. Stanovnici koji stanuju bli`e trgova~kom podcentru obi~no
kupuju namirnice u njemu.
13. Ve}ina stanovnika koji posjeduju automobil svra}aju njime u
centar naselja vra}aju}i se s posla.
14. Automobilska parkirali{ta uz centar naselja dovoljno su velika.
15. Ve}ina stanovnika svra}a u centar naselja vra}aju}i se s posla
autobusom (tramvajem).
16. Ve}ina je stanovnika za rje{enje centra naselja kao pje{a~ke
zone.
17. Ve}ina stanovnika `eli hitnu izgradnju dvorane za kulturno-
-zabavne priredbe u centru naselja.
18. Ve}ina bi stanovnika posje}ivala dvoranu za kulturno-zabavne
priredbe (kada bi ona bila izgra|ena u centru naselja).
19. Ve}ina stanovnika zadovoljna je centrom naselja.
Pretpostavke su provjerene ispitivanjem odabranog uzorka primjenom
anketnog upitnika. S obzirom na cilj i zadatak istra`ivanja, planiran
je jednostavni slu~ajni uzorak. Jedinica istra`ivanja bio je nositelj
stanarskog prava. Anketu je provelo 11 obu~enih anketara. An-
ketu su vodili dr. Mirko Mareti}, dipl. ing. arh., i dr. Milan Benc,
politolog. Podaci su obra|eni u Ra~unskom centru Sveu~ili{ta u
Zagrebu (SRCE). Program elektronskonumeri~ke obrade izradio je
prof. Janez [talec.
Rezultati ankete
1. pretpostavka: Izabrana je lokacija centra naselja povoljna
Trnsko - Ta je pretpostavka potvr|ena. Ve}ina stanovnika (77,08%) smatra da je
izabrana lokacija centra naselja povoljna. Manji broj njih (22,92%), nastanjenih u
najju`nijem dijelu naselja, ocjenjuje tu lokaciju nepovoljnom. Prora~un te`i{ta
naseljenosti radi odre|ivanja prostornog polo`aja (lokacije) centra naselja (sl. 3)
pokazuje male razlike s obzirom na geometrijski i stvarni polo`aj centra.
Zapru|e - Ista je pretpostavka potvr|ena i u Zapru|u. Ve}ina stanovnika (88,10%)
smatra da je izabrana lokacija centra naselja povoljna. Samo manji dio stanovnika
(11,90%) ocjenjuje da je ta lokacija nepovoljna. Prora~un te`i{ta naseljenosti radi
odre|ivanja prostornog polo`aja (lokacije) centra naselja (sl. 5) pokazuje male
razlike s obzirom na geometrijski i stvarni polo`aj centra.
Iako je ta pretpostavka u oba naselja potvr|ena, mala razlika ipak postoji. U
Trnskom manji postotak stanovnika (77,08%) nego u Zapru|u (88,10%) smatra da
je izabrana lokacija centra naselja povoljna.
2. pretpostavka: Trgovine, ugostiteljski objekti, uslu`ni
obrtni~ki objekti i dr. trebaju biti okupljeni u centru naselja
Trnsko - Ta pretpostavka nije potvr|ena. Neznatno manje od polovice stanovnika
(44,79%) nastanjenih na udaljenosti do 300 m od centra smatra da trgovine,
ugostiteljski objekti, uslu`noobrtni~ke radnje i dr. treba okupiti u navedenom
centru. Ve}ina stanovnika (55,21%), nastanjenih dalje od centra naselja, smatra da
sve te sadr`aje treba razmjestiti svuda po naselju.
Zapru|e - Ta pretpostavka nije potpuno potvr|ena, ali nije ni odbijena. Mi{ljenja
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stanovnika su podijeljena. Polovica njih (50%) smatra da trgovine, ugostiteljske
objekte, uslu`noobrtni~ke radnje i dr. treba okupiti u centru naselja, a druga
polovica stanovnika (50%) predla`e da sve te sadr`aje treba razmjestiti svuda po
naselju.
Ta pretpostavka u jednom naselju nije potvr|ena, a u drugome nije odbijena. U
Trnskom se malo ve}i postotak stanovnika (55,21%) nego u Zapru|u (50%) protivio
okupljanju centralnih sadr`aja u centru naselja.
3. pretpostavka: Stanovnici prete`no kupuju namirnice u centru
Trnsko - Ta je pretpostavka potvr|ena. Ve}ina stanovnika (76,04%) kupuje namir-
nice u centru naselja. Manji broj stanovnika (12,50%) kupuje namirnice u centru
Zagreba ili drugdje u gradu (11,46%).
Zapru|e - Ista je pretpostavka potvr|ena i u Zapru|u. Ve}ina stanovnika (92,86%)
kupuje namirnice u centru naselja. Samo manji dio stanovnika (7,14%) kupuje ih
u centru Zagreba.
Premda je pretpostavka u oba naselja potvr|ena, razlika postoji. U Trnskom manji
postotak stanovni{tva (76,04%) nego u Zapru|u (92,86%) kupuje namirnice u
centru naselja.
4. pretpostavka: Stanovnici prete`no kupuju ku}anske
aparate i namje{taj u centru Zagreba
Trnsko - Ta je pretpostavka, zapravo, potvr|ena. Ve}ina stanovnika kupuje ku}anske
aparate i namje{taj u centru Zagreba (41,67%), te drugdje u gradu (44,79%), gdje
je izbor te robe ve}i i gdje je ona kvalitetnija. Manji broj stanovnika (13,54%)
kupuje ku}anske aparate u centru naselja. Stanovnici naselja ~esto kupuju namje{taj
na obli`njemu Zagreba~kom Velesajmu ili drugdje u gradu.
Zapru|e - Pretpostavka je tako|er potvr|ena. Ve}ina stanovnika (83,33%) kupuje
ku}anske aparate i namje{taj u centru Zagreba, gdje je izbor te robe ve}i i gdje
je ona kvalitetnija. Samo manji dio stanovnika (16,67%) kupuje tu robu drugdje u
gradu. Ku}anske aparate gotovo nitko ne kupuje u centru naselja jer se tu nudi
u vrlo maloj koli~ini (ku}anski aparati) ili je uop}e nema (namje{taj).
Samo u jednom naselju ta je pretpostavka doslovno potvr|ena. U Trnskom manji
postotak stanovnika (86,46%) nego u Zapru|u (100,00%) kupuje ku}anske aparate
i namje{taj u centru Zagreba ili drugdje u gradu.
5. pretpostavka: Stanovnici prete`no kupuju odje}u i obu}u
u centru Zagreba
Trnsko - Pretpostavka je potvr|ena. Ve}ina stanovnika (66,67%) kupuje odje}u i
obu}u u centru Zagreba, gdje je ve}i izbor i gdje je ta roba kvalitetnija. Manji dio
stanovnika kupuje tu robu drugdje u gradu (29,17%). Vrlo malo stanovnika (4,17%)
odje}u i obu}u kupuje u centru naselja.
Zapru|e - Pretpostavka je tako|er potvr|ena. Ve}ina stanovnika (80,95%) kupuje
odje}u i obu}u u centru Zagreba, gdje je ve}i izbor i gdje je ta roba kvalitetnija.
Samo manji dio stanovnika kupuje navedenu robu drugdje u gradu (13,10%) ili u
centru naselja (5,95%).
Iako je ta pretpostavka u oba naselja potvr|ena, razlika ipak postoji. U Trnskom
manji postotak stanovnika (66,67%) nego u Zapru|u (80,95%) kupuje odje}u i
obu}u u centru Zagreba.
6. pretpostavka: Stanovnici najradije kupuju u specijaliziranim
trgovinama.
Trnsko - Pretpostavka nije potvr|ena. Ve}ina stanovnika najradije kupuje u robnoj
ku}i (84,37%). U specijaliziranim trgovinama kupuje manji dio stanovnika (15,63%)
zato {to je mali broj takvih trgovina uop}e otvoren u centru naselja, a povr{ina
im je gotovo 3,5 puta manja od povr{ine robne ku}e.
Zapru|e - Pretpostavka je potvr|ena. Ve}ina stanovnika najradije kupuje razli~itu
robu u specijaliziranim trgovinama (59,52%). U robnoj ku}i kupuje malo manji dio
stanovnika (40,48%). Razlog takvoj kupovini je ve}i broj specijaliziranih trgovina u
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centru naselja, povr{ina kojih je gotovo jednaka povr{ini robne ku}e.
U jednom je naselju {esta pretpostavka potvr|ena, a u drugom nije. U Trnskom
mnogo manji postotak stanovnika (15,63%) nego u Zapru|u (59,26%) kupuje
razli~itu robu u specijaliziranim trgovinama. Razlog tome su razli~ite povr{ine
specijaliziranih trgovina u centru Trnskog (528 m2) i u centru Zapru|a (1058 m2).
7. pretpostavka: Stanovnici naj~e{}e posje}uju centar
naselja radi kupovine u njemu
Trnsko - Pretpostavka je potvr|ena. Najva`niji razlog posjeta stanovnika centru
naselja jest kupovina u njemu (31,04%). Va`an je razlog posjeta stanovnika centru
naselja kori{tenje usluga po{te i {tedionice (28,35%). Ostali su razlozi posjeta
stanovnika centru naselja razli~iti i manje bitni.
Zapru|e - Pretpostavka je tako|er potvr|ena. Najva`niji razlog posjeta stanovnika
centru naselja je kupovina u njemu (34,05%). Va`an je razlog posjeta stanovnika
centru naselja i kori{tenje usluga po{te i {tedionice (31,47%). Ostali razlozi posjeta
stanovnika centru naselja razli~iti su i manje va`ni.
U oba naselja pretpostavka je potvr|ena, a razlika je malena. Najva`niji je razlog
posjeta stanovnika centru naselja kupovina (31,04% u Trnskom i 34,05% u Zapru|u).
8. pretpostavka: Ve}ina stanovnika posje}uje centar naselja
svaki dan
Trnsko - Pretpostavka je potvr|ena. Ve}ina stanovnika (66,67%) posje}uje centar
naselja svaki dan, 23,96% stanovnika posje}uje ga nekoliko puta u tjednu, a 9,37%
stanovnika malokad, gotovo nikada.
Zapru|e - Pretpostavka je potvr|ena. Ve}ina stanovnika (70,24%) posje}uje centar
naselja svaki dan, 26,19% stanovnika posje}uje ga nekoliko puta u tjednu, a 3,57%
stanovnika malokad, gotovo nikada.
Pretpostavka je u oba naselja potvr|ena, ali uz jednu razliku: u Trnskom manji
postotak stanovnika (66,67%) nego u Zapru|u (70,24%) posje}uje centar naselja
svaki dan.
9. pretpostavka: Ve}ina stanovnika hranila bi se u restoranu
(kad bi on bio otvoren)
Trnsko - Pretpostavka nije potvr|ena. Ve}ina se stanovnika (81,25%) ne bi hranila
u restoranu kada bi on i bio otvoren u centru naselja. Samo malo manje od
petine stanovnika (18,75%) hranilo bi se u restoranu.
Zapru|e - Ni u tom naselju pretpostavka nije potvr|ena. Ve}ina se stanovnika
(64,29%) ne bi hranila u restoranu kada bi on i bio otvoren u centru naselja. Samo
malo vi{e od tre}ine stanovnika (35,71%) hranilo bi se u restoranu.
Ni u jednom naselju pretpostavka nije potvr|ena, ali razlika postoji: u Trnskom se
ve}i postotak stanovnika (81,25%) nego u Zapru|u (64,29%) ne bi hranio u
restoranu (kada bi on bio otvoren).
10. pretpostavka: Ve}ina stanovnika ne bi odnosila ku}i
pripremljenu hranu iz restorana (kada bi on bio otvoren)
Trnsko - Pretpostavka je potvr|ena. Ve}ina stanovnika (87,50%) ne bi odnosila ku}i
pripremljenu hranu iz restorana kada bi on bio otvoren u centru naselja. Dio
stanovnika (12,50%) ipak bi odnosio pripremljenu hranu iz restorana ku}i.
Zapru|e - Pretpostavka je potvr|ena. Ve}ina stanovnika (57,14%) ne bi odnosila
ku}i hranu pripremljenu u restoranu kada bi on bio otvoren u centru naselja. Ipak
bi dio stanovnika (42,86%) to ~inio.
Iako je pretpostavka u oba naselja potvr|ena, razlika ipak postoji: u Trnskom ve}i
postotak stanovnika (87,50%) nego u Zapru|u (57,14%) ne bi odnosio ku}i hranu
pripremljenu u restoranu (kada bi on bio otvoren).
11. pretpostavka: Ve}ina bi stanovnika posje}ivala kavanu
(kada bi ona bila otvorena)
Trnsko - Pretpostavka je potvr|ena. Ve}ina bi stanovnika (59,37%) posje}ivala
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kavanu kada bi ona bila otvorena u centru naselja. Manji dio stanovnika (40,63%)
ne bi zalazio u kavanu.
Zapru|e - Pretpostavka je i u ovom naselju potvr|ena. Ve}ina bi stanovnika
(52,38%) posje}ivala kavanu kada bi ona bila otvorena u centru naselja. Malo manje
od polovice stanovnika (47,62%) ne bi zalazilo u kavanu.
U oba naselja pretpostavka je potvr|ena, ali razlika postoji: u Trnskom bi malo
ve}i postotak stanovnika (59,37%) nego u Zapru|u (52,38%) posje}ivao kavanu
(kada bi ona bila otvorena).
12. pretpostavka: Stanovnici koji stanuju bli`e trgova~kom
podcentru obi~no kupuju namirnice u njemu
Trnsko - Pretpostavka je potvr|ena. Ve}ina stanovnika (56,25%), osobito onih koji
stanuju bli`e trgova~kom podcentru, obi~no kupuje namirnice u njemu. U tom
podcentru ponekad kupuje manji broj stanovnika (34,38%), a nikada ne kupuje 9,37%.
Stanovnici koji naseljavaju ju`ni dio naselja (52,75%) prisiljeni su se koristiti
navedenim podcentrom iako je on udaljen 400 - 900 m. Taj je problem ubla`en
postojanjem prodavaonice mje{ovite robe 400 m ju`nije od trgova~kog podcentra.
Zapru|e - Pretpostavka je potvr|ena i u drugom naselju. Ve}ina stanovnika
(63,75%), osobito onih koji stanuju bli`e trgova~kim podcentrima, obi~no i stalno
kupuje namirnice u njima. U tim podcentrima povremeno kupuje manji broj
stanovnika (28,75%), a nikada ne kupuje 7,50% stanovnika.
Premda je pretpostavka potvr|ena u oba naselja, razlika postoji: u Trnskom je
manji postotak stanovnika (56,25%) nego u Zapru|u (63,75%) koji stanuju bli`e
trgova~kom podcentru i kupuju namirnice u njemu.
13. pretpostavka: Ve}ina stanovnika koji posjeduju auto-
mobil svra}aju njime u centar naselja vra}aju}i se s posla
Trnsko - Pretpostavka nije potvr|ena. Velik broj stanovnika (62,07%) koji imaju
automobile ne svra}aju u centar naselja na povratku s posla. Stanovnici koji
stanuju sjeverno od centra naselja, a imaju automobile uop}e ne svra}aju u taj
centar vra}aju}i se s posla, {to je razumljivo jer im to nije usput. Samo manji broj
stanovnika (37,93%) koji imaju automobil svra}a u centar naselja nakon posla.
Zapru|e - Pretpostavka nije potvr|ena ni u ovom naselju. Velik broj stanovnika
(67,86%) koji imaju automobil ne svra}aju u centar naselja vra}aju}i se s posla.
Manje od tre}ine stanovnika (32,14%) koji imaju automobil svra}a u centar naselja.
Ni u jednom naselju pretpostavka nije potvr|ena, no neznatna razlika ipak postoji:
u Trnskom ` ivi malo manji postotak stanovnika (62,07%) nego u Zapru|u (67,86%),
koji imaju automobil, ali ne svra}aju njime u centar naselja vra}aju}i se s posla.
Razlog {to ta pretpostavka nije potvr|ena jest ~injenica da stanovnici s automo-
bilom ~esto obavljaju kupovinu blizu mjesta rada, ali i to {to u navedenom centru
te{ko mogu parkirati automobil (v. 14. pretpostavku).
14. pretpostavka: Automobilska parkirali{ta uz centar
naselja dovoljno su velika
Trnsko - Pretpostavka nije potvr|ena. Ve}ina stanovnika (69,79%) smatra da
parkirali{ta uz centar naselja nisu dovoljna, a manji broj njih (30,21%) smatra da
su dovoljno velika.
Zapru|e - Pretpostavka nije potvr|ena ni u tom naselju. Ve}ina stanovnika (76,19%)
smatra da su automobilska parkirali{ta uz centar naselja nedovoljno velika, a manji
broj stanovnika (23,81%) smatra da su dovoljna.
Pretpostavka nije potvr|ena ni u jednom ni u drugom naselju. U Trnskom je manji
postotak stanovnika (69,79%) nego u Zapru|u (76,19%) koji smatraju da automo-
bilska parkirali{ta uz centar naselja nisu dovoljno velika.
15. pretpostavka: Ve}ina stanovnika svra}a u centar naselja
vra}aju}i se s posla autobusom (tramvajem)
Trnsko - Pretpostavka nije potvr|ena. Manji broj stanovnika (43,62%) svra}a u
centar naselja vra}aju}i se s posla autobusom. Stanovnici koji stanuju sjeverno od
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centra naselja i iskrcavaju se iz autobusa na stajali{tu uz Aveniju Dubrovnik
vra}aju}i se s posla ne svra}aju u taj centar jer im to nije usput. Ve}ina
stanovnika (56,38%) ne svra}a u centar naselja vra}aju}i se s posla autobusom.
Zapru|e - Pretpostavka je potvr|ena. Ve}ina stanovnika (82,14%) svra}a u centar
naselja vra}aju}i se s posla autobusom odnosno tramvajem zato {to je stajali{te
javnog prijevoza smje{teno uz sam centar naselja, na Aveniji Dubrovnik, tj. na
va`noj gradskoj prometnici.
U jednom naselju pretpostavka nije potvr|ena, a u drugom jest. U Trnskom je
mnogo manji postotak stanovnika (43,62%) nego u Zapru|u (82,14%), koji svra}aju
u centar naselja vra}aju}i se s posla autobusom odnosno tramvajem. Razlog toj
razlici jest nepovoljan smje{taj stajali{ta javnog prijevoza u Trnskom za razliku od
stajali{ta u Zapru|u.
16. pretpostavka: Ve}ina je stanovnika za rje{enje centra
naselja, kao pje{a~ke zone
Trnsko - Pretpostavka je potvr|ena. Ve}ina stanovnika (71,58%) `eljela bi vidjeti
centar naselja kao pje{a~ku zonu.
Zapru|e - Pretpostavka je tako|er potvr|ena. Ve}ina stanovnika (89,29%) slo`ila bi
se s rje{enjem centra naselja kao pje{a~ke zone.
Iako je pretpostavka u oba naselja potvr|ena, razlika postoji: u Trnskom je manji
postotak stanovnika (71,58%) nego u Zapru|u (89,29%) koji su za rje{enje centra
naselja kao pje{a~ke zone.
17. pretpostavka: Ve}ina stanovnika `eli hitnu izgradnju
dvorane za kulturno-zabavne priredbe u centru naselja
Trnsko - Navedena pretpostavka nije potvr|ena. Stanovnici naselja ponajprije `ele
da se uredi tr`nica (22,23%) u centru. Me|utim, stanovnici su izrazili razli~ite ` elje
glede hitnosti izgradnje nekih objekata, odnosno ure|enja nekih prostora u centru
naselja ili u njegovoj blizini.
Zapru|e - Pretpostavka nije potvr|ena. Stanovnici naselja prije svega `ele hitno
ure|enje tr`nice (19,54%) u centru naselja. Me|utim, iskazali su razli~ite `elje s
obzirom na hitnost izgradnje nekih objekata, odnosno ure|enje nekih prostora u
centru naselja ili u njegovoj blizini.
Ni u jednom ni u drugom naselju pretpostavka nije potvr|ena jer stanovnici tih
naselja ponajprije ` ele da se hitno uredi tr`nica (22,23%) u Trnskom i (19,54%) njih
u Zapru|u. Me|utim, u Trnskom pribli`no jednak postotak stanovnika (18,96%),
kao i u Zapru|u (18,77%) ` eli da se odmah nakon ure|enja tr`nice izgradi dvorana
za kulturno-zabavne priredbe u centru naselja.
18. pretpostavka: Ve}ina bi stanovnika posje}ivala dvoranu
za kulturno-zabavne priredbe (kada bi ona bila izgra|ena u
centru naselja)
Trnsko - Pretpostavka je potvr|ena. Ve}ina bi stanovnika (82,29%) posje}ivala
dvoranu za kulturno-zabavne priredbe kada bi ona bila izgra|ena u centru naselja.
Manji broj stanovnika (15,63%) ne bi posje}ivao tu dvoranu, nego bi radije ostajao
uz televizor. Samo 2,08% stanovnika zala`u se za klupski na~in zabave.
Zapru|e - Pretpostavka je potvr|ena. Ve}ina bi stanovnika (90,48%) posje}ivala
dvoranu za kulturno-zabavne priredbe kada bi ona bila izgra|ena u centru naselja.
Manji broj stanovnika (7,14%) ne bi posje}ivao tu dvoranu, nego bi radije ostajao
uz televizor. Samo 2,38% stanovnika posje}ivalo bi kino.
Pretpostavka je u oba naselja potvr|ena, ali razlika postoji. U Trnskom bi manji
postotak stanovnika (82,29%) nego u Zapru|u (90,48%) posje}ivao dvoranu za
kulturno-zabavne priredbe (kada bi ona bila izgra|ena) u centru naselja.
19. pretpostavka: Ve}ina stanovnika zadovoljna je centrom
Trnsko - Pretpostavka je, zapravo, potvr|ena. Ve}ina je stanovnika (51,04%) donek-
le zadovoljna centrom naselja. Znatan je broj njih (33,33%) sasvim zadovoljan, a
manji je dio (15,63%) nezadovoljan tim centrom. Ipak ve}inu stanovnika (84,37%)
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~ine oni koji smatraju da su donekle ili potpuno zadovoljni centrom naselja.
Zapru|e - Pretpostavka je, zapravo, potvr|ena. Velik broj stanovnika (45,24%)
potpuno je ili donekle (42,86%) zadovoljan centrom naselja. Manji broj njih
(11,90%) nezadovoljan je tim centrom. Treba napomenuti da ipak ve}inu stanovni-
ka (88,10%) ~ine oni koji smatraju da su potpuno ili donekle zadovoljni centrom.
U Trnskom je manji postotak stanovnika (33,33%) nego u Zapru|u (45,24%)
zadovoljan centrom naselja. No u Trnskom je vi{e stanovnika (51,04%) nego u
Zapru|u (42,86%) zadovoljno centrom, a maleni je postotak `itelja obaju naselja
koji su nezadovoljni svojim centrom. Mo`emo utvrditi da je u Trnskom malo manji
postotak stanovnika (84,37%) nego u Zapru|u (88,10%) zadovoljan centrom.
Zaklju~ak
Analiziraju}i prostorni polo`aj obaju naselja u gradu, njihove pros-
torne oblike i njihovu prometnu povezanost, utvrdili smo da
Zapru|e ima vi{e kvaliteta od Trnskog. Osim toga, iz rezultata
ankete uo~ili smo da je centar Zapru|a kvalitetniji od centra
Trnskog jer je povoljnije lociran, u njemu je povr{ina do sada
izvedenih objekata ve}a, bolje je opremljen centralnim sadr`ajima,
u njemu stanovnici ~e{}e kupuju namirnice, vi{e kupuju robu u
specijaliziranim trgovinama, vi{e je onih koji ga posje}uju svakog
dana, vi{e njih bi se hranilo u restoranu (kada bi bio otvoren), vi{e
stanovnika svra}a u centar na povratku s posla, vi{e njih je za
centar kao pje{a~ku zonu, vi{e bi njih posje}ivalo dvoranu za
kulturno-zabavne priredbe kada bi bila izgra|ena, a vi{e je stanovnika
Zapru|a zadovoljno centrom. U trgova~kim podcentrima Zapru|a
stanovnici vi{e kupuju namirnice nego u podcentru Trnskog.
U istra`ivanju trebalo bi doznati zbog kojih su razloga centralni
sadr`aji razmje{teni izvan centara i podcentara, za{to je zanimanje
stanovnika naselja za kori{tenjem restorana maleno, za{to nije
izgra|ena dvorana za kulturno-zabavne priredbe u centru naselja,
za{to stanovnici nisu potpuno zadovoljni svojim centrom itd.
Smatramo da ovo istra`ivanje mo`e biti korisno u planiranju i
projektiranju centara novih gradskih naselja, pogotovo mi{ljenja i
stavovi stanovnika dobiveni anketom.
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The author analyzes the centres of Zagreb's urban settlements of
Trnsko and Zapru|e, their position in the city, their areas and
numbers of inhabitants, population densities, the time and scope
of construction. He examines the areas of the settlement centres
and their arrangement of built-up surfaces, free spaces and traffic
zones. He presents the main features of the settlements, some of
which are concentrated in the centres, others dotted about the
settlement outside the centres. He gives the actual and the
geometrical locations of the centres, and the population concen-
tration.
Research methodology includes observation and questionnaires.
Observation was used to investigate how each of the centres has
been realized, and the dispersion of the main features about the
settlements. The questionnaire included 180 respondents from
Trnsko and Zapru|e, which is over 2.5 per cent of the total
population. It was designed to examine 19 hypotheses. The two
urban settlements were compared on the basis of data, observa-
tion and the questionnaire, and the results can be used to study
the centres of other new urban settlements, and revise current
procedures in their planning and design. The study showed that
the centres are well located, that it is justified to concentrate the
main features of the settlement in them, that there is a tendency
to use centrally-placed catering establishments, that there must be
sufficient parking space, that this is a priority location for con-
struction, that people would like to have a hall for cultural and
various kinds of activities in the centre, that this is where they
prefer to shop, why and how often they come to the centre, how
often they use sub-centres, that they would like the centre to be
a pedestrian mall, and how satisfied the inhabitants are with the
settlement centre.
Summary  Sa`etak
A Contribution to Research About the Centres
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